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ABSTRAKT

Në këtë temë do të flasim për ndikimin e poreve në vetitë e betonit të njomë dhe të ngurtësuar, në
veçanti për betonin, komponentët e betonit, përparësitë dhe mangësit, vetitë e tij, si dhe për llojet
e betonit, poashtu edhe për rezistencën në shtypje. Duke ditur që betoni është njëri ndër
materialet më të përdorura në ndërtimin e strukturave, të cilat përditë e më tepër po bëhen objekt
i arritjeve shkencore në inxhinierinë e ndërtimit si në aspektin e lartësisë (etazhitetit), e po ashtu
edhe aplikimin e betoneve “të reja” speciale.
Betoni përdoret në: ndërtime të larta, në ndërtime të ulëta, objekte hidroteknike etj.
Punimi i realizuar bazohet në lëndët: Materiale ndërtimore dhe Teknologjia e Betonit.
Fjalë kyçe: betoni, shtesat mineralogjike dhe kimike, rezistenca në shtypje, hidratimi, raporti
w/ç, lidhshmëria në mes rezistencës në shtypje dhe porozitetit, përcaktimi i klasës së betonit,
çimentoja, poroziteti etj.
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ABSTRACT

In this topic we will talk about the impact of pores on the properties of wet and hardened
concrete, in particular on concrete, concrete components, strengths and weaknesses, its
properties, as well as on the types of concrete, as well as on resistance to compression . Knowing
that concrete is one of the most widely used materials in the construction of structures, which is
increasingly being the subject of scientific achievements in civil engineering both in terms of
height and flooring and in the application of "concrete" new "special.
Concrete is used in: high-rise buildings, low-rise buildings, hydro-technical facilities, etc.
The work is based on the following subjects: Construction Materials and Concrete Technology.
Keywords: concrete, mineralogical and chemical additives, compression resistance, hydration,
porosity etc.
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1. HYRJE

Në ndërtimtari është shumë e rëndësishme njohja e vetive të materialeve, sidomos gjatë fazës së
projektimit dhe fazës së ndërtimit të ndërtesave. Gjatë ballafaqimit të këtyre fazave, studimi i
materialeve është si udhëzues në të ardhmën, për faktin se zhvillimi i materialeve ndërtimore
është në një enkspansion të madh teknologjik. Në fazën fillestare të projektimit merret parasysh
ekonomizimi dhe ndikimi i ambientit, ndërsa në fazën e projektimit merret parasysh lokacioni
dhe përshtatshmëria e materialeve. Trajtimi i betonit ka të bëjë më tërësinë e masave trajtuese që
duhen marrë gjatë kohës së nevojshme që i duhet betonit për të arritur klasën e tij.
Qëllimi i trajtimit është shmangia e avullimit të ujit në drejtimin nga brenda jashtë, që mund të
sjellë plasaritje dhe një zvogëlim të hidratimit të çimentos, ku kjo e fundit çon në uljën e
rezistencës mekanike të betonit. Përzierja e betonit duhet të sigurojë homogjintetin e përzirjes,
koha e përzirjes duhet të jetë e tillë që të sigurojë një masë betoni të njetrajtshëm. Duhet të
kontrollohet lloji dhe gjendja e betonit të freskët para betonimit dhe të mbahen procesverbalet
përkatëse, kontrolli i konsistencës së betonit zakonisht matët më konin e Abramsit. Betoni është
një material i përbërë i përbërë nga një grumbull i imët dhe i trashë i lidhur së bashku me një
çimento të lëngshme (paste çimentoje) që ngurtësohet (kuron) me kalimin e kohës. Në të
kaluarën, shpesh përdoren lidhës të çimentos me gëlqere, si stuko gëlqereje, por ndonjëherë me
çimento të tjerë hidraulikë, siç është çimentoja e aluminatit të kalciumit ose me çimento Portland
për të formuar beton çimentoje Portland (për ngjashmërinë e tij vizuale me gurin Portland).
Betoni është një material i përbërë i përbërë nga një grumbull i imët dhe i trashë i lidhur së
bashku me një çimento të lëngshme (paste çimentoje) që ngurtësohet (kuron) me kalimin e
kohës. Në të kaluarën, shpesh përdoren lidhës të çimentos me gëlqere, si stuko gëlqereje, por
ndonjëherë me çimento të tjerë hidraulikë, siç është çimentoja e aluminatit të kalciumit ose me
çimento Portland për të formuar beton çimentoje Portland (për ngjashmërinë e tij vizuale me
gurin Portland).Dyshemet prej betoni dhe betoni të armuar që përdoren në rrugë dhe autostrada
njihen si dysheme rigjide.
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Në beton paraqitja e poreve është problem që ka ndikim dhe shtjellohet me rastin e specifikave
teknike në projekte të caktuara. Përmbajtja e kësaj teme ka për qëllim shtjellimin e betonit si
material ndërtimor, komponentët përbërëse të tij, llojet, si dhe klasifkimet e betonit, në veçanti
shpjegohet përqindja e rritur e poreve në beton, klasifkimi i poreve në beton, l idhshmëria e
rezistencës në shtypje dhe porozitetit, poashtu më anë të pjesës eksperimentale është bërë
ekzaminimi i betonit të njomë dhe të ngurtësuar.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Betoni si material ndërtimor ka qenë i njohur qysh në kohërat më të hershme për çka e
dëshmojnë shumë objekte në të gjitha skajet e rruzullit tokësor. Egjiptasit dhe grekët e vjetër i
kanë njohur vetitë hidraulike të përzierjes e cila fitohet nga argjila e pjekur dhe gëlqerja, më këtë
mjet lidhës kanë fituar një lloj të betonit. Forma ma e përsosur e betonit haset më vonë tek
romakët e vjetër të cilët kanë shfrytëzuar hi dhe argjilë të pjekur. Në këtë periudhë janë të
ruajtura disa objekte siç janë koloseumi romak, teatri në Pompeji etj. Pas shkatërrimit të
perandorisë romake, në një periudhë mjaftë të gjatë nuk është shënuar ndonjë përparim në
përsoshmërinë e betonit.

Fig.1. Teatri i Pompeut
Në vitin 1756 inxhinieri britanik John Smeaton bëri betonin e pare modern (çimento hidraulike)
duke shtuar guralecët si një agregat i trashë dhe përzierjen e tullave të fuqishme në çimento.
Smeaton zhvilloi formulën e tij të re për beton në mënyrë që të ndërtonte farën e tretë Eddystone,
por risi e tij çoi një rritje të madhe në përdorimin e betonit në strukturat moderne.
Zhvillimi bashkëkohor i betonit dhe konstruksionet të ndërtuara nga betoni fillon kur Joseph
Aspdin, ndërtimtar nga Lids (Leeds), i cili në vitin 1824 e zbulojë çimenton-portland, ku fitohet
më pjekjen dhe bluarjen e gëlqerës dhe argjilës dhe më përmirësime të vogla kjo teknologji e
prodhimit shfrytëzohet edhe sot. Përpjeket e para për përfocim-armirim të elementeve të betonit
janë bërë në Francë kur Llambo (Lambot) në vitin 1848 kanë ndërtuar barkë, kurse Joseph
12

Monier, i cili ishte kopshtar parizian, në vitin 1849 ka ndërtuar saksi për lule, prej llaçit të
çimentos më armature nga rrjeta prej çeliku. Bazat e para për llogaritje teorike të elementeve nga
betoni i armuar i ka dhënë Kenen (Koenen) në vitin 1887, prej atëherë deri më sot numër i madh
i hulumtuesve përherë i përsosin metodat për llogaritje, duke bërë numër të madh të
hulumtimeve teorike dhe eksperimentale.Betoni si material ndërtimor veçohet më qëndrueshmëri
të jashtëzakonshme të lartë ndaj shtypjes dhe qëndrueshmëri të vogël ndaj tërheqjes. Për shkak të
vetive të përmendura mund të zbatohet për realizimin e konstruksioneve në të cilat mbizotërojnë
nderjet në shtypje siç janë: themelet, disa lloje të mureve mbështetëse dhe shtyllat, blloqet për
muratim etj.Në elementet në të cilat paraqiten edhe nderjet në tërheqje që është rast i shpeshtë në
praktikë në zonën e tërheqjes vendosen shufra prej çeliku (armature). Kështu elementet prej
betonit të armuara të përforcuara mund të pranojnë ngarkesa dhjetë here më të mëdha. Materiali i
cili fitohet më gërshetim të betonit dhe armatures quhet beton i armuar dhe prej tij mund të
realizohen konstruksione të objekteve nga ndërtimi i lartë, objekte hidroteknike, ura, tunele,
elektrana nukleare etj.

Shtylla nga
betoni

Muri i
ashensorit

i armuar

Fig.2. Shtyllat dhe muri i ashensorit nga betoni

Kontrolli i prodhimit rezulton në krahasimin e të gjitha vlerave të domosdoshme të mirëmbajtjes
së vetive të betonit sipas konformitetit të specifikuar.
Ai përfshinë:
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•

zgjedhjen e materialeve,

•

proejktimin e betonit,

•

prodhimin e betonit,

•

inspektimin dhe ekzaminimet,

•

rezultatet e ekzaminimeve për materialet përbërëse, betonit të njomë dhe të ngurtësuar, si
dhe pajisjet,

•

inspektimin e pajisjeve të përdorura për transportin e betonit të njomë

•

kontrollin e konformitet për të cilin kërkesat janë dhënë sipas standardave SK EN 206-1.

Koha nga momenti i përzierjes së ujit më materialet e tjera përbërëse të betonit deri në
transformimin e brumit në trup të ngurtë paraqet një periudhë intensive të formimit të strukturës
së betonit.
Sa më e njëtrajtshme të jetë struktura e betonit aq më të mira do të rezultojnë vetitë e tij,
paraprakisht në betonin e njomë e poashtu edhe në betonin e ngurtësuar. Poroziteti i çimentos
dhe vazhdimi i procesit të hidratimit edhe gjatë lidhjes në beton është një fenomen mjaft i
rëndësishëm dhe faktor për prodhimin e betoneve të zakonshëm dhe jetëgjatë, ky proces
referohet në ʻʻMaterials for Civil and Construction Engineersʼʼ nga Michael S. Mamlouk & John
P. Zaniewski. Në studimin ʻʻAlternative Cements For Durable Concrete In Offshore
Environmentsʼʼ nga Philip S. Zacarias, ShawCor Ltd., është ndërtuar një model matematikor i
varësisë së raportit w/ç dhe rezistencës mekanike kur janë përdorur dy tipe çimentosh CEM 42.5
dhe CEM 32.5. ʻʻProperties of Conreteʼʼ5th edition Neville thotë: betoni i qëndrueshëm është
shpesh një funksion i lëndëve të para të zgjedhura, konkretisht i agregateve, sepse agregatet janë
përbërësi më i madh i betonit që kanë një efekt dramatik në vetitë e betonit, vendosjen dhe
qëndrueshmërinë. Në librin ʻʻMaterialet Ndërtimore 1ʼʼ nga prof. dr. Naser Kabashi thotë:
Poroziteti paraqet shkallën e mbushjes së vëllimit më pore dhe zbrastësira në njësi vëllimi.
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Fig.3. Procesi i betonimit të pllakës më beton të njomë
2.1

BETONI DHE KOMPONENTËT E BETONIT

Fjala ʿʿBetonʾʾ (Concrete) rrjedhë nga gjuha latine ʿʿConcretumʾʾ që do të thotë ʾʾpërzirje në
grumbullʾʾ. Betoni është ndër materialet kryesore që përdoret në inxhinierin e ndërtimit. Betoni
është material që nuk gjendet drejtpërdrejtë në natyrë si hekuri,alumini e materialet tjera, por
krijohet më përzierjen e komponenteve përbërëse: çimentoja, agregati, uji dhe në të shumtën e
rasteve edhe aditivëve,shtesave mineralogjike etj.
- Llojet e betonit varësisht nga karakteristikat janë :
•

Betonet e rëndomta

•

Betonet e papërshkueshëm nga uji

•

Betonet e përforcuara me fibra

•

Betonet vetëngjeshëse (SCC)

•

Betonet kundëracide etj.
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-Komponentët përbërëse të betonit:
•

Çimentoja,

•

Agregati,

•

Uji,

•

Shtesat kimike,

•

Shtesat mineralogjike.

Agregati

Brumi i
çimentos
Fig.4. Struktura e betonit të njomë

2.1.1 ÇIMENTOJA
-Çimentoja është lëndë e parë që përdoret për prodhimin e betonit e cila zë vend në masën e
betonit (7-15)%. Pra, shërben si lëndë lidhëse. Çimentoja nga formimi deri të konsumimi kalon
nëpër këto faza:
1. Nxjerrja e lëndës së pare - Lëndët e para për prodhimin e çimentos janë të minuara me
përdorimin e eksploziveve (shpime dhe prishje) apo me ekskavatorë të fuqishëm.
2. Transportimi i lëndës së pare - Materialet e nxjerra ngarkohen në kamionë dhe
transportohen në dërrmues për bluarje.
3. Dërrmimi i Lëndës së Parë - Lënda e parë dërrmohet dhe materiali që del është
normalisht më i vogël se 30 milimetra në madhësi.
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4. Deponimi dhe Homogjenizimi i Lëndës së Parë - Materiali i dërmuar është i deponuar
ndaras varësisht nga lloji dhe përzihet paralelisht me materiale shtesë tjera në depo
speciale para-homogjenizuese.
5. Kullat e silosit të Lëndëve të Para dhe ushqimi i mullinjve - Pas para-homogjenizimit
lëndët e para deponohen ndaras në silos dhe ushqehen në mullinjtë në mënyrë të
kujdesshme duke kontrolluar përmasat e përzierjes.
6. Tharja dhe Bluarja e Lëndëve të Para - Kjo ndodh në mullinjtë horizontal apo vertikal.
Mullinjtë horizontal janë cilindra metalik me mburojë të forte metalike të brendshme që
përmbajnë tonelata të topave të çelikut të madhësive të ndryshme. Kur mulliri rrotullohet
këta topa e shtrydhin materialin duke e shëndrruar në pluhur. Mullinjtë vertikal e
pluhurosin materialin nga shtypja që ushtrohet nga tre cilindra të rëndë që rrotullohen
mbi një tabelë të çelikut. Tharja ndodh në mullinj duke përdorur nxehtësinë e gazrave të
furrës. Produkti i tharë dhe i bluar quhet brumi.
7. Homogjenizimi dhe Deponimi i Brumit - Brumi transportohet me rripa në silos special ku
kryhet procesi i homogjenizimit.
8. Pas Homogjenizimi brumi transformohet në klinker në furrën rrotulluese. Furrat
rrotulluese janë clinidër të gjatë prej diametrit 3 deri 5 metra, me shpat të pjerrët për të
lejuar rrjedhjen e materialit te poshtë. Për shkak të temperaturave të larta pjesa e
brendshme e furrës është e veshur me tjegulla mbrojtëse. Para hyrjes në furrë brumi
nxehet deri në 900 gradë celsius në kullën për para-nxehje. Kulla përbëhet nga ciklon të
aranzhuar vertikalisht të bashkangjitura para furrës. Në furrë, ku temperaturat arrijnë deri
në 2000 gradë celsius brumi shëndrrohet në klinker,
9. Bluarja e çimentos - Çimentoja, si produkt përfundimtar, është një pluhur i imtë dhe
rezulton nga bluarja e një kombinimi të klinkerit, gjipsit dhe materialeve të tjera natyrale
dhe artificial. Bluarja kryhet në mullinjtë vertikal apo horizontal, të ngjashëm me ato të
përdorura për bluarjen e brumit.
10. Konsumi - Çimentoja distribuohet tek klientët në thasë apo refuzo në kamionë apo barka
special silos.
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Fig.5. Çimentoja
-Llojet e çimentos:
•

Çimento jo-hidraulike - është i formuar nga me dioksid karbonit atmosferik, por nuk
është rezistent ndaj ujit.

•

Çimento hidraulike - ngurtësohet duke reaguar më ujin dhe formon një product rezistent
ndaj ujit.

•

Çimento Portland - (çimento Portland-origjina e emrit) - është lloj i çimentos që bëhet
nga klinker i bluar, gipsi dhe pozollanë natyrore ( lënda e pare që fitohet nga shkëmbat
vullkanik) dhe hiri i qymyrit.

Produkti klinker i nënshtrohet procesit të bluarjes deri në imtësi të pluhurit. I shtohet sasi e vogël
e gipsit (~5%) për të kontrolluar kohën e lidhjes së çimentos. Përgaditja e përzierjes e lëndëve të
para e cila ka të bëjë me bluarjen e imët të klinkerit dhe përzierjen më komponente tjera që mund
të bëhet më metodë të thatë, të njomë dhe të kombinuar.
•

Metoda e Thatë për dallim prej Metodës së Njomë kërkon më pak energji për shkak se në
të dytën produkti kërkon më shumë energji për tu tharë, përderisa në të parën vetëm
gjendet në këtë gjendje.

•

Metoda e Kombinuar krijon mundësinë e reduktimit të përdorimit dhe harxhimit të
energjisë deri në 20-30% në krahasim më metodën e njomë.
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2.1.2. AGREGATI
Agregat quhet materiali koherent (i palidhur) i përbërë prej kokërrzave më madhësi të ndryshme.
Paraqitet si mbushës që zë vend më së shumti në masën e betonit dhe si më i lire e bënë betonin
më ekonomik (në aspektin e çmimit). Agregati mund të jetë më prejardhje natyrore dhe më
prejardhje artificiale.

Fig.6a. Agregati i lumit

Fig.6b. Agregati artificial

2.1.3. UJI
Uji (H2O) është komponent i rëndësishëm në përzierjen e betonit, pasiqë më prezencën e tij
është i mundur procesi i hidratmit të çimentos.
Uji i pijshëm është i përshtatshëm për përgaditjen e betonit, në rastet tjera më anë të analizave
duhet të vërtetohet përshtatshmëria e ujit për beton.

Fig.7. Uji
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2.1.4. SHTESAT KIMIKE
Shtesat kimike si komponentë mund të themi se janë të domosdoshme sa i përket prodhimit të
betonit dhe atë që të përmbushin kushtet e betonit të parashtruar më kërkesa të caktuara.

Fig.8. Shtesat kimike

2.1.5. SHTESAT MINERALOGJIKE
Shtesat mineralogjike si komponentë përdoren kur dëshirojmë që të arrijmë rezultate të larta në
një drejtim, kurse në anën tjetër most ë shkaktohen rezultate të ulëta në drejtimet tjera.

Fig.9. Shtesat mineralogjike

Betoni si material ndërtimor është mjaftë i përhapur në praktikën ndërtimore, si në: ndërtimet e
larta (ndërtesa të larta), ndërtimet e ulëta (urat, muret mbrojtëse etj.), objektet hidroteknike
(pendat prej betoni etj.).
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Fig.10. Ndërtesat e larta

Fig.11. Ura dhe muri mbrojtës prej betoni

Fig.12. Pendat prej betoni

2.2

PËRPARËSITË E BETONIT NDAJ MATERIALEVE TJERA

➢ Çmimi relativisht i lire,
➢ Aftësia e betonit që të marrë forma të dëshirueshme sa është në gjendje të njomë dhe të
njëjten ta ruajë edhe më vonë (pas heqjes se pahive),
➢ Rezistenca ndaj zjarrit, gjegjësisht temperaturave të larta,
➢ Rezistenca e konsiderueshme ndaj veprimit të rrethinës, p.sh. ndaj korozionit,
➢ Jetëgjatësia e shfrytëzimit pa ndonjë nevojë të mirëmbajtjes (sidomos sot kur prodhohen
betone më performance të larta),
➢ Teknologjia e punës e lehtë,
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➢ Higjienë.

2.3

MANGËSITË E BETONIT NDAJ MATERIALEVE TJERA

➢ Msa e rëndë, që ndërlidhet më dimensioned e prerjeve tërthore,
➢ Kontrolli permanent i komponentëve përbërëse,
➢ Rezistenca në tërheqje 10-15 herë më e vogël se soloditeti në shtypje,
➢ Merrë formë në kantierë,
➢ Forcim i ngadalshëm,
➢ Paqëndrueshmëri vëllimore,
➢ I brishtë/fragjil
➢ Puna e vështirësuar në kushtet dimërore,
➢ Nevoja për kallëpe dhe skele.

2.4

VETITË E BETONIT TË NJOMË

Prodhimi i betonit bëhet kryesisht në fabrika të betonit, në raste të rralla më përzierëse në
vendpunishte.
Vetitë e betonit të njomë janë:
✓ Përpunueshmëria e përzierjes së betonit,
✓ Konsistenca e përzierjes së betonit,
✓ Segregimi i përzierjes së betonit,
✓ Ndarja e ujit nga përzierja e betonit,
✓ Përpunimi përfundimtar i pëerzierjes së betonit.
Përzirja e betonit quhet bashkësia sasiore e komponentëve përbërëse të tij deri në procesin e
ngurtësimit. Pëerzierja e betonit paraqitet në trajtën e harxhimit të materialeve për 1m3 beton të
ngjeshur, p.sh. çimento (Ç), ujë (W). rërë (R), agregatë.
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Pavarësisht nga lloji i betonit, vetë përzierja e betonit duhet të plotësojë dy kërkesa kryesore:
•

Të këtë punueshmëri të mirë që t`i përgjigjet mënyrës së vendosjes dhe të
ngjeshjes në vepër.

•

Të ruajë gjatë transportit dhe vendosjes në vepër njëtrajtshmërinë e fituar në
kohën e prodhimit

2.5

KLASIFIKIMI I BETONEVE

Betonet mund t`i klasifikojmë:
I.

Sipas llojit të lëndës lidhëse:
▪

Betone më lëndë lidhëse .

▪

Betone më lëndë lidhëse gëlqere (përzierja gëlqere material silicor, p.sh. bllokat
silkapor).

▪

Betone më lëndë lidhëse të përzier (çimento-gëlqere, gëlqere skorie etj.).

▪

Betone të veçanta (llaçna) më lëndë lidhëse allçi.

▪

Betone më lëndë lidhëse speciale (zjarrduruese, kundëracide etj.).

II.

Sipas llojit të materialeve mbushëse:
▪

Betone më mbushës kompaktë

▪

Betone më mbushës poroz

▪

Betone më mbushës special

III.
▪

Sipas masës vëllimore:
Betone shumë të rënda, më masë vëllimore më të lartë se 2500 kg/m3 që përgatiten më
material mbushës shumë të rëndë (nga magneziti, barite, mbeturinat e gizës etj.)

▪

Betone të rënda ose të zakonshëm, më masë vëllimore 2200-2500 kg/m3 që përgaditen
më agregat të rëndomtë nga shkëmbinjtë.

▪

Betone të lehtësuara, më masë vëllimore 1800-2200 kg/m3

▪

Betone të lehta, më masë vëllimore 500-1800 kg/m3 , betone të lehta më mbushës poroz
natyrorëbose artificial, betone cellular (gazbetoni, gazosilikatobetoni dhe shumobetoni),
betone më pore të mëdha (pa rërë)

▪

Betone shumë të lehta, më masë vëllimore më të vogël se 500 kg/m3 .
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT - NDIKIMI I POREVE NË VETITË E
BETONIT
Ekzistojnë shumë shkaqe që çojnë në dëmtimin dhe shkatërrimin e betonit dhe të strukturave të
betonit, të cilat shkaqe mund ti ndajmë në 2 kategori: shkaqe të jashtme dhe shkaqe të
brendshme. Shkaqet e jashtme janë të lidhura më ndikimin e kushteve të mjedisit, ndërsa shkaqet
e brendshme vijnë si rezultat i mangësive në vet materialin e betonit.
Poroziteti ose fraksioni i pavlefshëm është një masë e hapësirave të pavlefshme (d.m.th. ``bosh``)
në një material dhe është një pjesë e vëllimit të zbrasëtive mbi vëllimin e përgjithshëm, midis 0
dhe 1 ose si përqindje midis 0% dhe 100%.
Në mënyrë të rreptë, disa teste matin ``boshllëkun e arritshëm``, sasinë totale të hapësirës së
pavlefshme të arritshme nga sipërfaqja (p.sh. shkuma më qeliza të mbyllura).
Termi porozitet përdoret në fusha të shumta duke përfshirë inxhinierinë, metalurgji, material,
prodhim, hidrologji, shkencat e tokës, mekanikën e tokës etj.

Fig.13. Poroziteti

Lidhur më marrëdhënien e pastës së çimentos më agregatin mund të definohen tri gjendje bazë të
strukturës të betonit të njomë.
•

Struktura I:

Sasia e madhe e pastës së çimentos, ka fluiditet të madh, punueshmëri të jashtëzakonshme dhe
veti reologjike si të lëngjet viskoze.
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•

Struktura II:Pasta e çimentos mbush zbrasëtirat mes kokërrzave të agregatit, kemi
efektin e fërkimit, punueshmërinë e dobët-jo e mire, si dhe kemi të bëjmë më një
structure kohesive dhe më pak fluide.

•

Struktura III:

Sasi e vogël e pastës së çimentos, fluiditeti i papërfillshëm, vështirësi gjatë kompaktësimitngjeshjes nëse ajo mund të arrihet dhe atë duke përdor metoda teknologjike të posaçme.

3.1.

PORET

Poret paraqesin hapësira të ajrit në beton, poret në beton krijohen gjatë proceseve të caktuara
dhe varen nga disa faktorë.
Shumën e porove e quajmë porozitet.

3.2.

POROZITETI

Poroziteti paraqet shkallën e mbushjes së vëllimit më pore dhe zbrastësira, në njësi vëllimi dhe
shprehet në përqindje.
P=

P=

𝑽 − 𝑽𝒐

𝒎𝒐
𝝆

𝑽
−
𝒎𝒐
𝝆

𝒎𝒐
𝝆𝒔

(%)……………. ( 1 )

=

𝝆𝒔 − 𝝆
𝝆𝒔

=𝟏−

𝝆
𝝆𝒔

= (𝟏 − 𝜹)𝒙𝟏𝟎𝟎 (%) ………. ( 2 )

Të materialet e ndryshme vlera e porozitet sillet nga ( 0 – 98 )%.
Pasiqë poroziteti është i ndërlidhur më shumën e poreve, atëherë poret mund të jenë:
•

Kapilare

•

Pore të lidhura

•

Pore të mbyllura
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Poret kapilare

Poret e lidhura

Poret e mbyllura

Fig.14. Llojet e porozitetit

Poroziteti si veti mund të jetë:
-

Porozitet i hapur (po )

-

Porozitet i mbyllur (pm )

-

Poroziteti i hapur - paraqet raportin e shumës së vëllimit të të gjitha poreve të ngopura
më ujë ndaj vëllimit te materialit.

𝒑𝒐 =

𝒎𝒏− 𝒎𝒐
𝑽

(%)…………….( 3 )

mn - masa e mostrës së ngopur më ujë
mo - masa e mostrës në gjendje të thatë
V - vëllimi i mostrës
po - poroziteti i hapur
-

Poroziteti i mbyllur - paraqet pjesën e mbetur të poreve nga poroziteti i hapur.

𝐩𝐦 = p – 𝐩𝐨 (%)……………..( 4 )
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3.3.

PORET NË BETON

Origjina e poreve në beton është e lidhur më procesin e hidratimit të çimentos, më faktorin w/ç,
nga reaksioni në mes të llaçit të çimentos dhe agregatit, si dhe më kushtet e vuarjes në vepër apo
vibrimit. Përqindja e poreve në beton mund të rritet edhe më shtimin e shtesave të caktuara
kimike për rritjen e porozitetit. Për ta kuptuar origjinën e poreve në beton duhet shikuar
ndryshimi i vëllimit C3 S dhe C2 S gjatë procesit të hidratimit.

𝐂𝟑 S
Masa (gr)
Densiteti (gr/cm3 )
Vëllimi (cm3 )

+

5.3𝐇𝟐 O

C–H–S

+

1.3CH

228.33

95.51

227.51

96.33

3.12

1.00

1.90

2.24

73.20

95.50

119.70

43.00

168.70

162.70
6.0(∆3.6%)

Ndryshimi i vëllimit të 𝐂𝟑 S gjatë procesit të hidratimit
Ndryshimi i vëllimit të C2 S gjatë procesit të hidratimit
𝐂𝟐 S

+

+

4.3𝐇𝟐 O

C–H–S

172.17

77.49

227.51

22.23

Densiteti (gr/cm3 ) 3.12

1.00

1.90

2.24

Vëllimi (cm3 )

77.50

119.70

9.90

Masa (gr)

52.50
130.00

0.3CH

129.60
0.4(∆0.4%)

Në të dy rastet vëllimi i produkteve pas reaksionit është më i vogël se vëllimi i produkteve para
reaksionit.
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Paraqitja skematike e procesit të hidratimit

Uji

Çimentoja

Poret

Poret

Uji

Uji

Produktet

Produktet

e hidratimit

e hidratimit

Çimentoja

1) Para hidratimit

2) Gjatë hidratimit

3) Përfundimi i hidratimit

Fig.15. Procesi i hidratimit

Poroziteti në beton është i lidhur ngushtë edhe më faktorin ujë/çimento (w/ç), pra sa më i madh
të jetë faktori w/ç aq më i madh do të jetë edhe poroziteti në beton.
Në vazhdim do të shqyrtojmë një shembull se si ndikon rritja e sasisë se ujit.
SHEMBULL
Tabela.1. Ndikimi i rritjes e sasisë së ujit

Uji
Rasti

Çimentoja

( që është shtuar)

Uji

Uji

(që është konsumuar)

(që ka mbetur)

A

180 L

400 kg

80 L

100 L

B

200 L

400 kg

80 L

120 L
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Agregati

Poret

Brumi i çimentos
Fig.16. Struktura e betonit nën mikroskop

3.4.

KLASIFIKIMI I POREVE NË BETON

Poret e betonit sipas vendodhjes mund të klasifikohen si më poshtë:
1. Pore në gurin e çimentos që mund të jenë pore të gelit Pg, pore kapilare Pk dhe pore të
formuara nga flluskat e ajrit Pa.
2. Pore në material mbushës Pm.
3. Boshllëqet ndërmejt kokrrizave të mbushësit që nuk mbushen më brumë çimentoje Pbosh.
4. Poroziteti i përgjithshëm i betonit Pb përcaktohet si shumë e poroziteteve të pjesëve
përbërëse të tij.
Pb = Pg + Pk + Pa + Pm + 𝐏𝐛𝐨𝐬𝐡 ……….( 5)

3.5.

LIDHSHMËRIA E REZISTENCËS NË SHTYPJE DHE POROZITETIT

Poroziteti ndikon në zvogëlimin e rezistencës në shtypje të betonit, sa më i madh të jetë
poroziteti kemi rezistencë më të vogël në shtypje më zvogëlimin e porozitetit kemi rritjen e
rezistencës në shtypje kjo ndërlidhet edhe më faktorin w/ç , ngase më rritjen e faktorit w/ç rritet
edhe poroziteti çka ndikon edhe në rënjen e rezistencës në shtypje të betonit.
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Fig.17. Ndikimi i faktorit w/ç në porozitet

Nga figura vërehet se më rritjen e faktorit w/ç rritet poroziteti, mirëpo zvogëlohet në shtypje.

Fig.18. Ndikimi i porozitetit në rezistencën në shtypje të betonit
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Nga diagramet vërehet ngritja e porozitetit që d.m.th. zvogëlimi i rezistencës në shtypje të
betonit.
Lidhshmëria e porozitetit më rezistencën në shtypje jepet më formulën:

S- Rezistenca në shtypje
S0 - Rezistenca në shtypje më zero porozitet
P- Poroziteti
b- konstante ( b = 4.3 )

Para hidratimit

Faktori i ulët w/ç

Faktori i lartë w/ç
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Pas hidratimit

Poroziteti i vogël = Rezistenca të madhe

Poroziteti i madh = Rezistenca e vogël

Fig.19. Struktura e betonit për vlera ekstreme w/ç, si dhe ndikimi i këtij faktori në
porozitetin dhe rezistencën në shtypje
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4. METODOLOGJIA
Për realizimin e këtij punimi për pjesën hulumtuese teorike jemi bazuar nga libri Materialet
Ndërtimore nga prof. dr. Fisnik Kadiu, ndërsa për paraqitjen e betonit më figura jemi bazuar nga
lënda Praktika e Punës nga prof. dr. Muhamet Ahmeti, poashtu dhe nga internet kemi huazuar
ato fotografi të cilat nuk kemi arritur t`i realizojmë nga puna hulumtuese në terren. Gjatë punës
praktike kam pasur mundësi të shoh betonime të shtyllave, betonime të pllakave të meskatëve,
betonimet e mureve të ashensorëve etj. Pasi kam arritur të mbledh informacione e duhura dhe të
mjaftueshme rreth temës Ndikimi i poreve në vetitë e betonit të njomë dhe të ngurtësuar besojë
që kam arritur të formulojë këtë punim në bazë të rregullave dhe kritereve akademike.
Betoni i njomë është që nga koha e fillimit të përzierjes e deri të koha përfundimtare e vënies së
tij në vepër si përpunim final. Operacionet e tij janë: dozimi, përzierja, transporti, vendosja,
kompaktësimi-ngjeshja dhe përpunimi final. Mirëmbajtja apo trajtimi bëhet 6-10 orë, pas hedhjes
së betonit në vepër dhe është shumë i rëndësishëm gjatë disa ditëve të ngurtësimit të tij, min.(37) ditë.Vetitë në gjendjen e njomë të betonit në mënyrë enorme ndikojnë në vetitë e gjendjes së
ngurtësuar të betonit.Rezistenca dhe jetëgjatësia e betonit për përzierje të caktuar është shumë e
varur nga shkalla e ngjeshmërisë së tij, 48 orët e para janë shumë të rëndësishme për realizimin e
një strukture të mire nga betoni (beton i armuar). Kjo ka ndikim në sjelljen afatgjatë të betonit,
ndikim në rezistencën kufitare, në modulin e elasticitetit, zvarritjen dhe qëndrueshmërinë.
Vetitë kryesore teknologjike të betonit të njomë që nga përzierja, transporti, vënia në vepër dhe
ngjeshja janë:
•

konsistenca (fluiditeti),

•

ngjeshmëria (kompaktësimi),

•

koheziteti (stabiliteti),

•

punueshmëria

4.1.

KONSISTENCA (FLUIDITETI)

Konsistenca (fluiditeti) është veti e betonit të njomë për të ndryshuar formë, rrjedhë-shtrirje në
kallëp, për të rrjedhë rreth aramtures dhe pengesave tjera më ndihmën e pajisjeve për ngjeshje.
Konsistenca e betonit të njomë mund të jetë:
•

konsistencë e ngurtë,
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•

konsistencë më plasticitet të ultë,

•

konsistencë plastike,

•

konsistencë e rrjedhshme.

Sipas EN 206-1 klasa e konsistencës bëhet sipas metodave të ndryshme që janë:
❖ metoda sipas rënjës ( slump ), konusi i Abramsit,
❖ metoda sipas vebes,
❖ metoda e kompaktimit ( kompaction ),
❖ metoda e shtrirjes ( flow ).
Për shqyrtim është marrë metoda e rënjës ( slump ) apo konusi i Abramsit i cili do të shqyrtohet
më vonë si pjesë eksperimentale, ku mostrat të cilat janë marrë nga terreni janë ekzaminuar ne
laborator për të përcaktuar rezistencën në shtypje dhe klasën e betonit.

4.1.1. METODA SIPAS RËNJËS - KONUSI I ABRAMSIT
Për analizë është marrë rasti i betonimit të shtyllave në një ndërtim të lartë në firmën "LIRIMI &
ACL", në lagjen Mati 1 në Prishtinë.
Prodhimi i betonit më këto karakteistika :
Betoni i klasës C 30/37, përqindja e porozitetit deri 3%
Vetitë që duhet të ekzaminohen:
•

Caktimi i konsistencës- metoda e uljes ose rënjës

•

Përqindja e poreve

Ekzaminimet e betonit të ngurtësuar:
Rezistenca në shtypje
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Ekzaminimi bëhet më konus të Abrams-it duke u bazuar në standardin EN 12350-2

Fig. 20. Konusi i Abrams-it

Mbushja e konusit të Abramsit më beton bëhet në tri shtresa më lartësi afërsisht të barabartë ku
secila shtresë ngjeshët më nga 25 goditje më shufrën metalike. Pasi të përfundojmë mbushjen në
tri shtresa, presim për 30 sekonda dhe ngadalë bëjmë (largimin) vertikalisht përpjetë të konusit të
Abramsit. Pasi të bëjmë largimin e konusit të Abramsit e kthejmë konusin e Abramsit në anën
tjetër dhe bëjmë matjen e uljes (konsistencës).
Tabela.2. Klasa e konsistencës
KLASA E KONSISTENCËS

ULJA mm

S1 - Beton i thatë

( 10 - 40 )

S2 - Beton gjysmë plastik

( 50 - 90 )

S3 - Beton plastic

( 100 - 150 )

S4 - Beton i rrjedhshëm

( 100 - 210 )

S5 - Beton super i rrjedhshëm

˃ 220
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4.1.2. PËRQINDJA E POREVE ( EN 12350-7 )
Përqindja e poreve në beton caktohet sipas standardit En 12350-7 më ndihmën e aerometrit.

Fig.21. Aerometri
Bëjmë mbushjen e aeromtrit më beton të njomë në tri shtresa

Fig.22. Mbushja e aerometrit më beton
Pas çdo shtrese që mbushim bëjmë 25 goditje më shkop metalik, po ashtu duhet t`i bëjmë edhe
12 goditje më çekan gome në të katër anët.
Bëjmë mbylljen e aerometrit pastaj bëjmë injektimin e ujit më qëllim të largimit të ajrit.

Fig.23. Mbyllja e aerometrit
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Bëjmë disa goditje dhe pastaj bëjmë matjen e porozitetit që e lexojmë direkt nga aeromtri, ku
përqindja e poreve është p=3%. Pasi kemi përfunduar matjen e sasisë se poreve në beton, kemi
bërë edhe marrjen e mostrave të cilat janë ekzaminuar në shtypje pas 28 ditësh.

Fig.24. Marrja e mostrave për shqyrtim

4.1.3. EKZAMINIMI I MOSTRAVE NË REZISTENCËN NË SHTYPJE
Vlerësimi i soliditetit në shtypje të mostrave të parapërgaditura bazohet në standardin EN 123903.
( N/mm2 )

Se pari kemi bërë matjen e masës së mostrave dhe dimensioneve të mostrave. Pasi kemi bërë
matjen e mostrave i kemi vendosur në aparaturën për shyrtimin e rezistencës në shtypje, më pas
si rezultat i aplikimit të forces në shtypje kemi fituar vlerat e forces për të cilat janë thyer
mostrat.
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Fig.25. Shqyrtimi i mostrave në rezistencën në shtypje
4.2.

NGJESHMËRIA ( KOMPAKTËSIMI )

Ngjeshmëria (kompaktësimi) e betonit të njomë është i domosdoshëm dhe duhet të mënjanohet
ajri i bllokuar gjatë përzierjes dhe vënies në vepër.

Fig.26. Ngjeshmëria (kompaktësimi)
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4.3.

KOHEZIVITETI (STABILITETI)

Koheziviteti (stabiliteti) paraqet vetinë e betonit të njomë për të qenë homogjen dhe shpërndarje
uniforme të komponentëve të tij Brenda vet masës. Në mungesë të kohezionit të mjaftueshëm
kemi tendencën e ndarjes së grimcave të imëta nga ato të mëdha nën veprimet e ndryshme
mekanike, gjegjësisht nën ndikimin e forces së gravitetit dhe si pasojë do të vijë deri të
segragcioni i masës së betonit të njomë duke sjellë veti jo të mira fiziko-mekanike të betonit të
ngurtësuar.

4.4.

PUNUESHMËRIA

Punueshmëria e lartë nënkupton vetinë e betonit të njomë që më lehtësi përdoret të vihet në
vepër dhe të ngjeshët, por vetia e lartë punueshmërisë nënkupton rritjen e përbërjes së ujit e cila
ka ndikim në uljen e rezitencës dhe qëndrueshmërisë të betonit të ngurtësuar.
Faktorët që kanë efekt në punueshmërinë e betonit të njomë:
•

përmbajtja e ujit në përzierje,

•

proporcioni i komponentëve në përzierje,

•

vetitë e agregatit (madhësia e kokrrës),

•

koha dhe temperature,

•

vetitë e çimentos.
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5. REZULTATA E ARRITURA
Nga mostrat e marrura më lartë tanimë i kemi dhe rezultatet e arritura gjatë ekzaminimit të
mostrave të betonit të njomë për konsistencën e kërkuar, përqindjen e poreve, përcaktimin e
klasës së betonit.

5.1.

REZULTATET E KONSISTENCËS

Si rezultate dalëse gjatë ekzaminimit të betonit të njomë kemi fituar konsistencën e kërkuar të
betonit S3=120mm, S3=125mm.

5.2.

PËRCAKTIMI I KLASËS SË BETONIT

Përcaktimi i klasës së betonit bëhet përmes këtyre formulave:
(N/mm2)
(N/mm2)

(N/mm2)

(N/mm2)
Rezistenca në shtypje e mostrave:
X1=42.02 (N/mm2) , X2=41.61 (N/mm2) , X3=43.27 (N/mm2)
Xmes=42.30 (N/mm2)
Përmbushja e kërkesave:
- Është plotësuar kushti për klasën e betonit C30/37
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- Është përmbushur përqindja e poreve
- Është përmbushur klasa e konsistencës S3.
Tabela.3. Rezultatet e ekzaminimeve të betonit të njomë
Mostra

Klasa e Rezistenca

në

shtypje

më

0% Rezistenca në shtypje më

betonit

porozitet ( N/mm2)

porozitet 3% ( N/mm2 )

M1

C30/37

47.805

42.02

M2

C30/37

47.339

41.61

M3

C30/37

49.227

43.27

Në diagramet e mëposhtme është paraqitur lidhshmëria në mes porozitetit dhe rezistencës në
shtypje.

Fig.27. Lidhshmëria në mes porozitetit dhe rezistencës në shtypje për mostrën M3, M1
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6. REKOMANDIMET DHE PËRFUNDIMET
Rekomandimet:
Rekomandohet përdorimi i shtesave kimike-aerantëve të ndryshëm, të cilët ndikojnë në
qëndrueshmërinë e betonit, jetëgjatësinë e betonit, qëndrueshmërinë ndaj ciklueseve të ngrirjes
shkrirjes etj. Aeranti që kemi përdorur në këtë rast është Mapeplast PT1. Mapeplast PT1 është
aerant që përdoret për rritjen e porozitetit të betonit dhe llaçit të çimentos.
Mapeplast PT1 mund të përdoret për:
➢ Përdoret për prodhimin e betoneve jetëgjata që i nënshtrohen veprimit të temperaturave
nën °C.
➢ Për beton më aggregate të lehta, për të përmirësuar qëndrueshmërinë e përzierjes,
punueshmerisë dhe vendosshmërinë në vepër.
➢ Për përgaditjen e llaçnave për suvatim, për të rritur plasticitetin, aftësinë e lidhjes dhe
qëndrueshmërinë ndaj cikluseve të ngrirje - shkrirjes.
Mapeplast PT1 përdoret për beton që përdoret për objekte si: digat, pishinat, kanalet, rezervuaret
që i ekspozohen ujit të ftohtë, pllakat e dyshemeve, kanalet etj.
Karakteristikat teknike te Mapeplast PT1:
✓ rezistencë ndaj cikluseve të ngrirjes-shkrirjes
✓ redukton segregimin të betonet më agregate të lehta
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Përfundimet:
Si përfundim nga gjithë ky punim i përgaditur i cili është një detajizim rreth historikut të
betonit, procesit të hidratimit, raportit w/ç, ngurtësimit, metoda e rënjes etj., mund të
veçohen gjatë punës praktike dhe laboratorike të arriturat si:
Origjina e poreve në beton është e lidhur më procesin e hidratimit të çimentos, më faktorin
w/ç, nga reaksionet në mes të llaçit të çimentos dhe agregatit, si dhe më kushtet e vuarjes në
vepër apo vibrimit.
Më rritjen e porozitetit zvogëlohet rezistenca në shtypje, por vazhdimisht duhet të
kontrollohet ky raport.
Betonet më përqindje të lartë të poreve nuk preferohet të përdoren në vende që i nënshtrohen
veprimit të drejtpërdrejtë të kushteve të ambientit.
Përqindja e poreve në beton mund të rritet edhe më përdorimin e shtesave kimike të caktuara
që përdoren për të krijuar betone më masë vëllimore të vogël.
Temperatura e betonit gjatë hedhjes së tij në vepër nuk duhet të kaloj 30⁰C dhe jo më pak se
5⁰C, poashu betoni duhet të mbrohet nga ngrirja. Nëse kalimi i betonit gjatë pompimit të tij
është i vështirë duhet të shtohen aditivët përkates dhe në asnjë mënyrë ujë.
Kontrolli i klasës së betonit është parametri kryesor i betonit, ku merren mostrat apo
kampionët sipas të gjitha normativave përkatëse. Kampionet duhet të qëndrojnë në një vend
të freskët derisa të dërgohen në laborator për shqyrtim. Kampionët të cilët dërgohen në
laborator për shqyrtim e përcktojnë rezistencën në shtypje për kampionet kubik apo cilindrik,
ku çdo 7 ditë bëhet ekzaminimi i çdo mostre të marra nga vendpunishtja si në këtë punim
diplome.
Ky pëfundim rreth betonit, poreve të betonit, përcaktimit të klasës së betonit është i pakët
sepse lëmia rreth saj është shumë e gjerë, si në pjesën teorike poashtu edhe në atë praktike.
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